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Summary 
What ype  of competences of academic gradwaxes affect and predict successii~l 
labour market entry? This question is central to the research in this d i sser~nt~o~~.  The 
research has been conducted among graduates in economics. ~laediciale arrd healrls 
sciences of Maastricht University. Four empirical studies elaborate tile predictiv~ 
value of different mdicators of individual variation ~n speciiic and genwic 
conlpetence for labour market success. The research includes several new indicators 
of competence to predict labour n~arkelt outcomes. Ccneric cornpetelzce refers ro 
Yeanling style ~fstudents, personality, group functionil~g, managerial experuenoe and 
GPA's in secondary education. Specific compaence is closer related to the shtdy 
domain and refers to the amount of acquired domain-specific knowledge, the 
Masters' thesis result, work experience and CPA" during- academic programs. 
In chapter 2, the main expectations for the three research san~ples are 
forn~ulated based 011 labo~lr ~narket l~eory concerning dze (segmented) labour ll~arket 
for academic graduates and the comparative advantages of grad~~ates of differeni 
study programs on the labour market. 
In chapters 3 to 6, the empirical studnes are described. T11ey all four explore 
the effect of different types of competence an  labour markel succcss. This success is 
measured by indicators relkring to job chances and tlre type and quality of the job. 
These mclude, for ~nstance, whether graduates have a job, whether the job matches 
the level and field nf the study program, the wages atvd the job category, such as 
accouniants among economists and general practitioners among gsliysicial~s. All of 
these indicators refer to the situation one yeas and a half after graduaricse~. 
The overall conclusion ns that gelxeric co~npetence is mast imporlana for 
graduatesbntry on the labour market. Amoi~g eco~mrnlsts, Uearriialig style aspects 
reveal more predvctive effects on labour market outcomes than their study results 
(chapter 3). And co~npared do study results and other rwdiriunal human capit~l 
varlatbles, personality has the most pmfmlnd predictive value for labour market 
success alnsrzg ecoiaornists [chapter 4). Among medical doctors, there are rn fact no 
signlfilcant efl'ieces of the individual differences in competence on labour market 
outcomes. SePeaion and allocation seem regulated by factors other than the specific 
types of cornpence we have been able to measure (chapter 5). The ind~vidutrl 
differences in specific competence, i.e., in the acquired domaun-specific knowledge 
and clinical medical skills, may be interpreted as being less itnpaeanl than hav~ng 
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attained the medical degree as such For health scienrusts both generic as well as 
specific ind~cators arc predhcrlve. The generic rnd~cators, l e group functioning of 
stztdenfs dur~ng the study, and whether they have acgu~red managerla1 experience or 
not, affect the (academrc) level or the job The spec~fic ~ndicators, i.e. the acquired 
domain-specific knowledge and the Masters' thes~s  result, affect whether the job firs 
th~e study program followed Onatching job). The chances for having a matching jab 
are also aflec&d by havlng followed narrower and therefor tzgh-ter field-specific 
spccianisaljons within health sciences (chapter 4). 
iln the conclusiorvs (chapter 7) the implications for the theoretical role of 
edmeakion are addressed and the use of thc competence concept and its assessment 
within academic education. The theoretical considerations refer to the additional 
valwc of indiwidlual differences in specific and generic colnpetence within an 
educational program for labour market outcomes, as compared to the educational 
program aw such. This value seems larger For broader progranrs than for a narrow 
prolFessiona3 program such as medicia~e. In additioal, generic colnpetences seem to 
have more profbund effects for labour market outcomes than specific compe~ences 
as measured in this research. 
ldritll respect to the use and assessment of the competence concept in academic 
eduralion, the following recommes~dations are made: competence assessments 
should have labour market value, in additiota lo their value w~th~ni educational 
context. 811 this respect, the learning style of sludents is informative and worth the 
efforl to measure. It can be affected and directed within educauon and has not on~ly 
effects on leamung outcomes of stude~-rts. but 01-1 labour n~arket outcomes as well. 
Second, assesslnenls need lo align with the desired learning style and lleanv~ng 
outcomes for students. Thls implies for instance irnplemeniinrg assessments dhat 
recluirc an aeade~mie learning style (writing assignlnents ~nsteacl o r  rnwltlpee choice 
exams), T l ~ ~ r d ,  assessments should mcastrrc both integrated components as well as 
separate aspccts of competence. Integrated components are measured by, For 
exitn~ple, the Masters' thesis. Writing assiglltrrenlts also requurc more ~ntegrated types 
of blowlreclye and skdls. Separate aspects of competence are reflected by, $'or 
example, group fi~riction~ng scores of students (a generic type of competence), or 
knowledge tests. s~tcla as the Progress test (specific type of competence). Diverse 
and  evidence-based assessinelits of learning results could bring about a rich 
Infc~rrmition and data base, w l ~ ~ c l ~  is, last but nor least, a prerequusite f i ~  further 
research hnlo a ~ i d  evelopn~ent of competence rneasurenwrrt in education. 
Samenvatting 
Welke soorten competenties van acadeniisch afjgestudeerdeer beï~~vloede~i  er  
voorspellen een succesvolle arbeidsmarktintrediu'? Deze vraag staat cea~traal I R  hei 
onderzoek van dit proefschrift dat verricht is onder economen, artsen en 
gezomidheidswetenschappers van, de U;niversiteit van Maastricht. Iir een vieria1 
empirische studies is nagegaan in hoeverre versctlillende indicatoren vati specilieke 
en generieke competentie een voorspellende waarde hebben w a r  arbcidslmarkt- 
succes. In het onderzoek wordt een imntal nieuwe irzdicatorerr gebrwikt 0111 
arbeidsmarktsucces te voorspellen. Generieke competentie betreft hier de Ieeistyl. 
d e  persoomil?jPd.ieid, het functioneren In groepen van studenten, bestuurlijke ervaring 
en gemiddelde eindexamenci.jfes van de middelbare school. Specitïeke connpcteilitie 
1.ieeW. een veel nauwere relatie met her studiedomain en betrc?3 de vertvorven 
diamein-specifieke kennis, de scriptie, relevanle werkervaring en getiliddelde 
studieresuYtaten in het acadennisclhe programma. 
In hoofdstuk 2 warden de belangrijkste verwachtiirgen voor de drie 
onderzoeksgroepen geformuleerd. Dit gelbeufl op basis wan theorie over de rol van 
het onderwijs en hoe acaderi~lci van verscl~illende studies comparatieve voordelen 
hebben op de arbeidsmarkt. Tevens worden de gebruikte data beschreven. In 
hoofdstuk 3 tot en met 6 zijn de  empirische studies opgcnoirien die elk voor een 
aparte groep afgestudeerden exploreren welke soort competentie de meeste 
voorspelkracht heeft voor objcctiewe indicatoren wan arlireidsmasklsuccec. Deze zijl? 
gerelateerd aan de kans op een baan, /iet type baan en dc kwalitent van I-iel wcsk. 
De belangrijksile ~coi?clrnsie is dat over het algemeen de generieke coti?paenties 
of competentie aspecten de belangrijkste zijn. Bij ccolionseii laat de leerstol incer 
voorspellende effecten zien op arbeldsiaaarktuitko~~~stei~ daii lalin slttdiercsinlrate~i 
(l?aofdstrik 3). En vergeleken met studieresultaten ei1 auidese traditionelere 
iadicatoren va11 menselijk kapitaah Iïeeîl persaoiilijklicid het grootslc aandeel i11 de 
voorspelkracht bij econonlen. (hoofdstuk 4). BYJ artscri 5s na~uwcliJks effeel te vinden 
van de gemeten cota~petentie-indicatoren en 1iJkt de selectie en allocatie op de 
arbeidst~~arkt dus gereguleerd te worden door andere dan de gemeten specifieke 
factoren (hoofdstuk 5). De individuele versclrillen in specifieke competcnitie, !ia de 
vewon8en  domeirrkenniis en klinisch-medische vaardiglieden, Irjkcn dlaarrriee 
ondergesch~kt aan het belang van het artsendiploma zelf. B!j gezoadlqeids- 
wetenschappers zijn zowel generieke als ook cpec~fieke ~ndicatoretn vourspellelid, 
maar dia is enafiankeJijk van de breedte van de studiel-icl?tirig. Hierbij  voorspeller^ 
de generieke indicatoren (iFuncticmn~eren i11 poepen, hesk~iurservaring) met name het 
(academische) niveau van de baan en de specifieke indicatoren (verwowen domein- 
specifieke kennis: en scriptnebieoordeling) of de baan past bij de opleiding. De kans 
013 een passende baan wordt ook verhoogd door het volgen van smallere. dus meer 
vakspecifieke afstudeernichtingenen binnen de studie (hwfclstuk 6). 
In de  conclusies (hoofdstlsituk 7 )  wordt aandacht geschonken aan de iinplrcaties 
voor de theorie over de rol van het ondemijs voor de arbeidsmarkt en? voor het 
gebruik van heb comipetentieconcept en naogelijke metingen in academisch 
onderwijs. De theoretische implicaties betreffen de toegevoegde waarde van indivi- 
duele verschillen in specifieke en generieke cornpet~eniies binnen een situdnepro- 
gramma voor arbeidsn~ask~itkomsten. Deze waarde lijka grober voor bredere 
prograiilrn~a> dan voor een smal professioneel programma zoals geneeskunde. 
Bovendien lijkt generieke ~ornpetentie hierbij dan meer of grotere effecten te 
hebben op wbeidsmarktsucces dan specifieke competentie. 
Voor wat betreft laer gebruik en toetsing van het competentieeoncepl in 
academisch onderwijs worden de volgende aanbevelingen gedaan: metingen van 
coi.npetewntie zouden behalve waarde binnen de ondenuijsconteixt ook arheidsniarkd- 
waarde n.iaeten hebbena. Lcerslijl b.v. is infannatief en de moeite waard om te meten 
in het andeszari~is, omdat het heïiivlaed en (bij)gestuurd kan worden. Met heeft effect 
op de leeruitkomsten van st~identen, maar ook op bun arbeidsmarktuitkon~sten. Ten 
tweede dienen metingen zodatlig afgestemd te worden dat ze het effectueren van de 
gewenste leerstijl en leeruitkomsten van studenten bevorderen. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat er (meer) metingen peln~plementeerd moeten worden die een 
aiandeinische leerstijl bevorderen (schrijfopdrachten i.p.v. rnulltiple choice tests). Ten1 
dercle lijkt toetsing beter í ~ í c  ze diucrs is, dus els er zowel meer geiintegreerde 
counponeiltcn R I S  ook aparte aspecten van competentie gemneten worden. Meer geïn- 
Isgireerde cwtniponenten van? cwrnpetea~tie worden genieten met sclirljfopdrachteri, 
~0115: b.v. met de scriptie. Aparte aspecten van coinpetentie kunnen gemeten worden 
met Ixai~nistoclsen, zoiils de Voaragat~gsloets (specifieke competentie) a f  [met een 
maat voor het werken in groepen (generieke competentie). Dlverse en onderbou\vde 
(z.g. ieviderace-based) inetirigen van leerresultaten var1 studenten kunnen bijdragen 
ani1 een rijke bron van informalie en data vaor onderzoek. Deze bron van data is 
nodig om liet oiadeszoek era de ontwikkelingen op het gebied van competentie- 
kmatingen iin l.iet catiderwijs vercler richting te geven. 
